BS
715
1893
v. 6

Sacred Books of the 01d Testament

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

GIFT OF

William Popper
(20)

in liebrew


THE present edition of the Sacred Books of the Old Testament in Hebrew exhibits the reconstructed text on the basis of which the new translation of the Bible has been prepared by the learned contributors mentioned on the other page of the cover. It is, therefore, the exact counterpart of the English edition. Wherever the translation is based on a departure from the Received Text, the deviation appears here in the Hebrew text. Transpositions in the translation are also found here in the original.

Departures from the Received Text are indicated by diacritical signs: <s (i. e. $\mathrm{V}=$ Versions) designates a reading adopted on the authority of the Ancient Versions; $s$ (i. e. $\mathrm{c}=$ conjecture), conjectural emendations; and $: 2$ (i. e. Io $j=נ(נ)$, changes involving merely a departure from the Masoretic points, or a different division of the consonantal text (e. g. זובוב , Eccl. 10, I). A פסות 1 indicates transposition of the Masoretic סוף פסוק; . o is used in cases where the "p has been adopted instead of the $\boldsymbol{\sim}$, and $n \|$ for changes introduced on the strength of parallel passages; ** enclose doublets of adjacent words which are 15 presumably from a different source, although we have no clue as to which document either should be referred. Doubtful words or passages are marked with notes of interrogation (i1). Occasionally two diacritical marks are combined, e. $g .{ }^{* z}$, i. $e$. deviations from the Received Text suggested by the Versions as well as by parallel passages; or sx, i.e. departures from the Masoretic points supported by the Versions, \&c. - [ calls attention to transposed passages, e. $g$. 17, II, the traditional position of the words in the Received Text being marked by $\square$ while the transposed words are enclosed in [ ]. In cases where two or three consecutive words are transposed the traditional sequence is indicated by 123 \&c. respectively prefixed to the individual words (e. g. \& Sam., 4, 13). 25 Hopelessly corrupt passages are indicated by . . . . . , while asterisks ${ }^{*}$ 米 娄 point to lacunce in the original. The text has been left unpointed except in ambiguous cases. The responsibility for the vocalization rests with the General Editor.

The Ancient Versions are referred to in the Notes under the following abbreviations: $\mathfrak{A l}=$ Masoretic Text; $\mathfrak{G}=\mathrm{LXX} ; \mathbb{C}=$ Targum; $\mathfrak{s}=$ Peshita; $\mathfrak{L}=$ Vetus Latina; $\mathfrak{I}$ (i.e. St. Jerome) $=$ Vulgate; $\mathcal{A}=$ Aquila; $\Theta=$ Theodotion; $\Sigma=$ Symmachos. us denotes the Samaritan recension of the Pentateuch. (5A means Codex Alexandrinus (A), $6_{\mathrm{L}}=$ Lucianic recension $(\Lambda), \mathfrak{~}_{6} \mathrm{M}=$ Ambrosianus $\left(\mathrm{F} ;-\mathrm{M}=\right.$ Mediolanensis), $\mathfrak{G}^{\mathrm{S}}=$ Sinaiticus $(\mathbb{K}), \mathfrak{6}^{\mathrm{V}}=$ Vaticanus (B); $\mathbb{C}^{0}$ is the Targum of Onkelos, $\mathbb{C}^{\prime}=$ Targum of Pseudo-Jonathan; AV. $=$ Authorized Version, RV. $=$ Revised Version, RVM $=$ Revised Version Margin, OT. = Old Testament. It has not been deemed necessary to classify all the divergences exhibited by the Ancient Versions. As a rule, only those variations have been recorded on the authority of which an emendation has been adopted by the editor of the text.

The heavy-faced figures in the left margin of the $\operatorname{Notes}(\mathbf{1}, \mathbf{2}, 3, \& c$.$) refer$ to the chapters, the numbers in () to the verses of the Hebrew text. The mark ${ }_{\wedge}$ means omit(s) or omitted by.


さBe dbook of 7osbua

BENNETT

## THE SACRED BOOKS

## OF <br> EBe Ops Eeftament

A CRITICAL EDITION OF THE HEBREW TEXT

PRINTED IN COLORS, WITH NOTES

PREPARED
By eminent asiblical scfolare of Europe and America

UNDER THE EDITORIAL DIRECTION OF

## PAUL HAUPT

PROFESSOR IN THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE

維<br>PART 6<br>さbe 08ook of Josbua<br>BY<br>$\mathrm{W} \cdot \mathrm{H} \cdot \mathrm{BENNETT}$



Ecipzig
J.C.HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1895
diaftimore
THE JOHNS HOPKINS PRESS

## さbe

# Q300 f of Эothnua 

## CRITICAL EDITION OF THE HEBREW TEXT

## PRINTED IN COLORS

EXHIBITING TIIE COMPOSITE STRUCTURE OF THE BOOK

## WITH NOTES

BY

## W• H• BENNETT, M. A.

PROFESSOR OF OLD TESTAMENT LANGUAGES AND LITERATURE, HACKNEY AND NEW COLLEGES, LONDON,
SOMETIME FELLOW OF ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE


## £とipzig

J•C.HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG
1895

## Abaftimore

THE JOHNS HOPKINS PRESS

Eondon
DAVID NUTT, 270-27I STRAND

PRINTING BY W. DRUGULIN
POLYCHROMY BY J G F FRITZSCHE
D. R. G. M, NO, 28784

PAPER FROM FERD • FLINSCH

## Ecipzig

[.4ll righits reserved]



(21) אל, with ( 6 and some Heb. MSS; at $\pi$.
(26) ,נעשה גא לנו, the construction is broken, probably because what they originally proposed to build did not suit the turn given to the story by the author, who substituted לבנות without regard to the construction.


(34) (5) Inбouç.

Tע ג $\mathfrak{f l l}$ leaving an obvious gap in the text. $\mathbb{G}$ supplies kai $\epsilon i \pi \in v$ before ő $\bar{\tau} \tau$ ( 5 ). $\mathbb{S}$ and some Heb. MSS read 7. It is most natural to read with Dillm. The original story probably connected with an etymology of Gilead, and the name was omitted by Redactor or scribe as inconsistent either with 10, or with the etymology of Gilead in Gen. 3r, 47 f .

23 (4 ${ }^{\text {b33 }}$ ) Аll
(16) $\mathbb{G}_{\wedge}(\alpha)$; $16^{a}$ cannot be the protasis both of 15 and $16^{b}$. If 15 is a complete sentence in itself, $15^{\mathrm{b}}$ is bald and abrupt.

24 (1) שבמה : (5 $\Sigma \eta \lambda \omega$ here and 25 , to harmonize with $18,1.22$.

 אהרין at the beginning of 5. Brief as this review of the history is, the absence of any reference whatever to the sufferings of Israel in Egypt is a little remarkable. Hollenberg accordingly is inclined to accept the addition of $\mathfrak{G}$, and to ascribe its omission to homœoteleuton with in 5. Neither Dillm. nor KaUtzsch accept it. The connection with D implies some mutual dependence, and D can scarcely be based on this passage.
 (עשיתי), as KautzSCH says, giebt keinen Sinn.
(6.7) The R clauses are due to a Redactor, who reflected that the men addressed by Joshua had not themselves come out of Egypt, and corrected the text accordingly.
(12) שנים עשו, with $\mathfrak{G}$; Al evidently has in mind the familiar formula with 35 regard to Sihon and Og; but the Jordan has been crossed in II, and there were certainly more than two conquered kings on the West.
(17) (5) . ....... .
(22) ${ }^{5}(\alpha)$, which is unnecessary and breaks the connection.
(25) בשכם, (6 $\epsilon^{2} v \Sigma \eta \lambda \omega$, as in I.
(28) 5 places 31 after 28 as in Jud. 2,6.7, which arrangement is clearly wrong here, as the death of Joshua after these things is recorded in 29 . $\sqrt{6}$ also adds after 30 the section about the stone knives, already given by (5) after 21, 40 .

 refers to the bones, and this view is improbable. ויו looks like a mechanical adaptation to מאה קשיטה just before it.
$(5$ adds at the end of the book a section describing the itinerancy of the Ark, the death and burial of Phinehas, the apostasy of Israel to heathen gods and their subjection to Eglon, king of Moab. This is partly original and partly based 50 on Jud. 3, 14 .
$20(\beta . r) \wedge(\mathbb{J}$, so Wellh. Kuen. Hollenberg, Kautzsch and Cornill. Dilly, naturally wishes to retain them; and supposes that they have been omitted by $\mathbb{6}$ as superfluous; but it is curious that $\mathbb{6}$ should have chosen to omit just the D portions of the chapter. They were more probably inserted by a late Redactor to complete the treatment of the subject by adding the provisions of Deut. 19; cf. Deut. 19, 5. 6; 4,42.
 therefore, proposes appointed.
(8) $⿷^{\wedge}(8)$ which is quite out of place.
(9) (6) היו

21 למשפחתם ממטה (5.6) למשמחת מטה (bis), with v. 7; improbable phrase, without parallel, due to omission of two of the consecutive mems; $\mathbb{6 5}{ }_{\wedge}$ in both verses.
(16) עשׁ, with I Chr. 6,44; Josh. 15,$42 ; 19,7$, and $\mathfrak{G}$ Aod; Atl
(22) (6) קבצים, for which I Chr. 6,53 has apy.
 mistake from 24. Hollenberg mentions that many (f) MSS have Bai日adv, or Baroav, and is inclined to accept this reading; which, however, as Dillm. points out is taken over from 17, II.

,מומה ראובן וג', so substantially most Heb. MSS and editions, and the Versions, with I Chr. 6,63.64. I Chr. 6 omits or varies the עיר מקלט clause throughout.

 from Chr. The omission was made in a Rabbinical Bible of 1528 on the authority of Qamici and the Masora Magna (Dillar.).
(40) After 40 (5) repeats $19,49.50$, and appends to this a statement that Joshua buried the stone knives used in the circumcision of c. 5, at Timnath-serah.

22 (1) מטה מנשה, some Heb. MSS have as in 7.

 . בנבסים רבים שובו חלקי. This paragraph was originally a note to I-6, before 9-34 was added. After the addition, the alterations to ill were made to avoid the 35 double statement that they returned in 8 and 9. With the same object in view, ${ }^{(6)}$, ישם at the beginning of v. 9 .
(io.11) אשר בארץ מא, on opposite, or in front of the land of $C$.), "אל עבר בני (over against the Ch. of $I$.) seem to involve a direct contradiction, which has been referred to difference of 40 sources, io being possibly P and if, JE (Dillm. Kautzsch). To avoid this RV. translates in the forefront of the land of Canaan, on the side that pertaineth to the Children of Israel! Such an interpretation of ממו, may be supported by the use of מול פנים in Ex. 28,37 \&c., but the usage of אל עבר is unfavorable to this view, and the rest of the chapter seems to assume that the altar is in Gilead. 45 On the other hand, the story is not a combination of parallel narratives; but a very free composition from early material. The composition itself, too, has been worked over by later editors. Under the circumstances it seems scarcely likely that the author introduced unchanged into his work a glaring contradiction of his own statements in II. Both io. II bear marks of expansion, e. g. 'אשר בארץ כ 50
 through the insertion of אשר בארץ ב' by a scribe or editor, mechanically annotating the verse, without reference to its context.

18 of the point reached and not merely of the direction, it seems better to consider the text corrupt, and correct conjecturally from 15,9 .

(19. The suffix of תוצמות shows that is a gloss; Qere emends by reading กาธษ่ת.




I9 (2, 浞, , I Chr. 4, 28, and in some Heb. MSS; may be an accidental repetition of
19 (2, 江, II Chr. 4,28, and in some Heb. NSS; may be an accidental repetition of 6 is only 13. ( $\mathbb{G}$ has $\sum \alpha \mu \alpha \alpha$ (עמ), as in 15,26 .
 ; ות, with I Chr. 4,32, and © O $\alpha \lambda x \alpha$.


 cth unto, a unique and improbable phrase. © $\in \pi i$ Peuuwva. Aua. $\alpha$. $\rho$ AoZ $\alpha$, a string of names equally out of place as denoting one or three cities. All's reading pro- 20 bably arose from the text, by the misreading of the $\pi$ with 7 and consequent changes.
אותו after ב0, unusual construction and wrong gender; no equivalent in (6, of. I6,6.
(I4) All מעְּ
Here as clsewhere the lists of cities and descriptions of borders are confused 25 together, cf. 27.28.30.

$\left(15^{\mathrm{b}}\right) \wedge^{\text {(0. }}$.

 Al
 RV. by the region of $A$., RVM from Hebel to $A$., these, however, do not make

 and simply begins the fragment of a list of cities, the $\square$ being an attempt to connect with the preceding, so $\pi$ in $\boldsymbol{\pi}$.
(30, $\pi ร y$, with Jud. 1,31; (15 MSS Аккw, Aккwp; (©V Apxoß; § and two Heb. MSS עמקה , עמה ;
(34) (50 omits an ( $\beta$ ). The clause is apparently an unintelligible gloss which has 40 crept into the text. The context implies that the tribe of Judah is referred to, and this is geographically impossible.
 course, impossible, but the text is probably confused and amplified through the recurrent 78 and 78.

( 5 reads v. 48 immediately after v. 46 , and combines with 47 , Jud. I, 34.35 , with misreadings to the effect that Judah conquered Lachish and called it Lasenndak.
 Dillm. objects that 9 יצ be covered by the comparative use of מן gives no good sense.


Seh．II，26．27：it follows that 28 ＋names in the other verses have been added from Neh．or from the source used by Neh．
（i）לルコニ，so 19，4；1 Chr．4，30 לیルתב ；（5 Bai日ŋ入 ；itl לים．

3）（5）ロハフワขฯ．

！ $4 \sim$ ククy，（ 6 l日ak，a similar uncertainty as to the reading of this name occurs in I Sam．30，30．In 19，7，however，both 4 and 0 have าny．
 ten cities instead of nine．
（4）itl $\mathrm{K}^{\mathrm{c}} \mathrm{thîb}$（an obvious slip）לובมส．
（f），तมт，（5）Pevva．
（50 ロンクア9， 6 Apıкаu．

 Mavoxw，тó $\lambda \in t$ Ëvঠeka kai ai kŵual aủtûv．The forms of names，not found elsewhere can only be given as probable conjectures．This list is necessary for the sake of completeness；without it some of the most important cities of Judah are omitted．

 of $6^{b}$ is awkward，and also suggests some corruption or omission．
 entirely different reading，of which no explanation has been given．

 verb；and the text has been rearranged to agree with the parallel passage Jud． 1，27． 28 ．
 กソリリゴ 7ボ\％．As the Endor clause does not occur in Jud．1，27，and Endor is about 25 miles east of Dor，the clause is probably due to accidental repetition of the Dor clause．
（14－18）Probably introductory to an account of the settlement of the East Manasseh，of． 35 notes on English translation．

（15） $\mathbb{G}_{\wedge}(\beta)$ ，its position also suggests that it is a gloss．At the same time the clause

（I8）お $(a)$ ．
I8（i．Originally prefixed to 14 ，is 1 ＇s heading to the account of the division．
（4）$\omega_{\wedge}(\beta)$ ．
 BERG regards this reading as probably original． ハボご！。
（1）
（12．14．19）atl Kethîl）הּדו．
（I5）לシュュ，with v．If and（5；itl ロックジ．
 tioned before are southern and those mentioned in 4－6 are northern．
 by mistake from）the text．This connection is doubtful，but the context requires a landmark，and $\boldsymbol{y}$ would easily drop out through confusion with 7.

But for geographical and palæographical difficulties，I should prefer another emendation．The $\boldsymbol{y}$ following and the parallel clauses with $7 \boldsymbol{y} \ldots \ldots$ ib suggest that the a of ．I would，therefore，read דן to the Sidonians．Arvad was according to Strabo a colony of Sidon．If read， מארוד as the northern extremity，would stand in opposition to and this I would agree with the mention of Riblah in Num．34，II as the northern limit of the promised land．
 fore points to an interpolation．So Kautzsch with Dillar．
（7）The connection of Reuben and Gad with West Manasseh is due to corruption of the 15


 Hollenberg is inclined to accept this as original and ascribe the omission to homooteleuton；against which view Dillar．adduces the position of $\tau \hat{\psi}$ Pouß $\eta v 20$ каi $\tau \hat{\varphi} \Gamma$ Гaס，（édwkey Mwuoñs）．In any case the difficulty will be due to the omission by homœoteleuton of a clause ending in הצי שבט המנשה．


 14，I；19，5 which have been followed in reconstructing the Heb．；in the open－ ing words the plural has been used as in 19，51 instead of the singular of $\mathbb{G}$ ； катацєрiZш translates הנחיל in Lev．25，46；Num．32，18；Deut．19，3，and trans－ lates נִ in Num． $34,29$.

（29）（10）
（31）After second מביר $(\mathbb{5}+$ viois Mavaбoŋ ，which Hollenberg regards as original． KUENEN suggests that（ 6 read originally viou M．；but is not the addition merely borrowed from the previous clause？
（33）Omit（ $\alpha$ ）with（ 1 ．


תעשת，some Heb．MSS with ST insert brofe this，as in Num．34，I3．
（3²）（6）
（15）），

I5 ít，all Kethîb

（10，〒ч，© Аббор．

（22，ער ערע，（6）Apoun入；Ifl
（2亏）（
（26）аמא，©
 （cf． $45-47$ ），and in 32 the number of cities is given as twenty－nine，while thirty－six have been enumerated；and as finally four of the names in $26-28$ are found in

9 I．2 6 places before 8,30 ．
1 （6）$+\tau \hat{\omega} v$ Auroppaiuv as in 5，1．


 BERG，however，wishes to accept the 5 reading．
$21 \mathbb{\sigma}_{\wedge}(\alpha)$ ．
 be omitted as an accidental repetition of the והיו．
 S inserts lesoul hort L；instead of the above phrase．The omission by itt was due to homœotclcuton of

Io 1 PTs，（6）throughout $\beta \in డ \in \kappa$ ，as in Jud． $\mathbf{I}, 5-7$ ；apparently through a mistaken con－ 15 nection of Adonizedek with Bezek in $\mathbf{1}, 5$ ．




$\widehat{\mathfrak{W}}$ ，to aroid the discrepancy with $21 ; c f .43$ ．
 the other modifications having been introduced to complete the sense．
 the preceding ל（バッ）．
23 楊
（26）（15）（ $\beta$ ）．


33 2าா，（厅）Eגаu，of． 3.
－37（5）ואת מלכה ואת בל עריה．
4（15）


 its similarity to בהם．
＇if（6）
（II） $\mathbb{T}_{\wedge}^{\wedge}$（a）and instad of has oủ ënaßev，which Holeenberg regards as original，but Dillir．points out that implies לקחו במלחמה

```
\(1212(6)(\beta)\).
    4) \(\mathbb{G}_{\wedge}^{(r)}\) ( \(c f .2\)
    13) 712, (1) Aqє1.
    16.) In (5) simply ßaбité \(\mu\) Hגaঠ.45
    is © © Buaidéa Oqєк тท̂ऽ Apwk ( \(=\Sigma \alpha \rho \omega v\) ).
```



```
    '20". (1) Baбi入éa इunowv, Baбiגéa Maupwo.
'21.22: © Baणi入ta Kaঠns, Baбi入t́a Zaкax, Baбi入éa Mapeठwo.
```



```
    50
    '2.1. (5 €̉ккоのا Ėvvéa.
```

6 (26) (5) לפני יהוה 6
 $\mathfrak{F} \boldsymbol{j}$ is a mere scribe's error for $75 y$, which maintained itself because 25 seemed sufficiently accounted for as an etymology of Achor; but it is more probable (so Dillur.) that 25 has led to the assimilation of the name of the man to that of the valley.



 מimmediately below.
Al דh?


(19) (6) (5s.
(2I) $\mathrm{At}^{\mathrm{e}}$ thîb สธางฯ.
תחתיה can only refer to the mantle, so that the wedge of gold is a fragment inserted from the parallel account; הנם טמנים must originally have been in the fem. sing, the masc. plur. being due to the Redactor, cf. 22.

 addition. $\mathbb{G}_{\wedge}(\alpha)$ which from its place between Achan and his sons is clearly a still later correction.
 to simplify the passage, cf. 6,3-6.
(26) (6) the first עד הויום הוֹה.

8 (3) שלשל 8 (3) as the number is unwieldy, some have proposed to read שלשים.
(6) (6. Dillm. and Hollenberg suggest that it is an accidental re- 30 petition of the concluding phrase of 5 .
(7.8) (G) from to to to
(9) העמק, of. 13, which is based on this verse; fll which gives no good sense; $\mathbb{F}_{1} 9^{\mathrm{b}}$ and 13 .
(II) All Kethîb בינו.
 appears to have read
(13) (6) as also $9^{\text {b }}$.
iיל with 9, and some Heb. MSS; 却 which Dillam. prefers as an intentional alteration of 9 by RD.
 makes no sense. Nor is it easy to understand how some omitted portion of the story (Dillimann's suggestion) could account for למעו. As the men of Ai were taken by surprise, what opportunity could there be for an appointed time or place? The present conjecture, however, is advanced with some hesitation. 45 (6) למועד לפני הערבה.
$\left(15^{b} .16^{a}\right) \wedge \widehat{\widehat{G}}$.
(16) itl Kethíb בע, cf. 12.
(17, (5) ${ }^{\circ} \alpha$.
(26) $\wedge$ (6.
(30-35) $\mathfrak{G}$ reads this section after 9,2 .
(33) שטג, ©S, and some Heb. MSS; fil aque, with $\mathbb{C}$.

$$
\sigma_{\wedge}(\alpha)
$$


 Өótuv ЄЕ Aị


 onthält cincn ganz andern Text, völlig fohlt 4b; 5 unt 6 stehen bcinahe in umsekehrter Ordmung, anderes dagegen ist zugesetzt. Offenhar war an der sachlich schevierigen Stelle vielfach korrigirt worden, aber der (6) vorliegende Text macht wic Sache mur nock dunkler. Fast scheint es, als ob (ib her nicht unverschert ge- 10 blieben ist, dem wuas wir jetzt lesen, ist geradeau unsinnig und voller Widerspriiche. It is not certain that a Helb. text different from fll underlics $\mathfrak{G}$; the re-arrangement, omissions \&c., seem due partly to an attempt to construct a single continuous account, out of the double statement in fll, and partly to the anxiety of the translators and copyists to get rid of the obscurity and confusion. These well-meant efforts have been worse than useless. It is quite probable that, as Albers suggests, there was a JE basis for these elaborate explanations, but if so it must have been as entirely different in substance from the present text, as the JE basis of c .22 from its present form.
 omits the clause.
 cd by dic altero. If read, the second will still be a gloss referring and equivalent to the first. Dillm., however, understands it to mean a day later than the morrow, (cf. II).
(I3-15) JE with Albers, Dillm. Driver, Addis; Wellh. somewhat doubtful; Kuenen, Introd. $\mathbb{S} 13$, note 21: "דוּ" א゙צ is late ( $\Psi$ 103,21; 148,2; cf. I K. 22, 19), and hence it would seem to follow that the idea of a captain of that host must be late too. It has no real parallel either in Ezekiel or in Zech. 1-8, but only in Dan. 10, 12 seqq. We cannot be accused of rashness, then, in placing Josh. 5, 30 13-I5 among the later pericopes." It is, however, difficult to understand why a late writer should have composed this section; and why, if it is a late addition, we have only a disconnected fragment. Probably with ADDIS (Doc. of Hex: i, 207) the late phrases are due to an editor. Possibly this theophany originally introduced the account of the institution of circumcision by Joshua, and it re- 35 ceived its present form, when it was transferred to its present position.
(14) :

6 (3.6) (6) omits a large portion of these verses, probably because here as elsewhere, it carries the harmonizing and simplifying (?) work of the Redactors a stage 40 further.
 however, is quite incompatible with the context.
 (6.) Itl has turned a part of the instructions into a narrative of facts; but in both 45 $J$ and E it is too early for the actual movement to begin. Probably was read for $17 \geq y$ by accidental omission of ", and the initial clause was inserted as a gloss to restore the sense.



 $=$ = as generally. Hollenberg would follow ( $\mathfrak{b}$.

Josh.

I (13) Al It in in better to have either two perfects or two participles. Kautzsch translates two perfects with $(\mathbb{5}$ катémauбev úpâs kai ébwkev, and $\mathfrak{I}$ icctit vobis rquiem, et ommem terrom. But these versions may simply have translated according to the general sense and not have read $\pi$.
( 15 Omit ( $\delta$ ) with ( 5 (Albers, Kautzsch, Dillai.).
2 f) Al 1 . Singular suffixes are not uncommonly used in reference to a collective plural, c. g. Israclites, but this reference to 'ש is very difficult. I abscondit without an object, points to a reading jasni; and © ëkpuyev aútoús would be a natural rendering of the same reading; from which the $4 l l$ reading arose by the to accidental repetition of the 1 of the following ותאמו.
(9)) (6) ובי נמגו וג

$\left(15^{\text {b }}\right) \sqrt{\sigma^{\circ}}$. The words, as they stand, seem to be two independent glosses inserted to explain how they could get out of the city. When the walls fall in c. 6 , we are 15 not told how Rahab's house was preserved. On the other hand this would account for the omission of the words by $\mathbb{G}$, so that the two clauses may result from combining two sources.
 v. 22. Dillm, suggests that it was too soon to put the cord in the window, but 20 the recurring וילכו sufficiently accounts for the various reading.

3 (4) The article in הארון shows that is redactional.
 omitted altogether. Elsewhere in this narrative the priests are always mentioned 25 as the bearers of the ark, and the occurrence of the phrase without the priests scems improbable; nor is it likely that there was a form of the story in which the ark appeared without any priests.
 бןодриิs, reading הרחק מאד מאד, and carrying on the last a to the following 30 $\Sigma: \alpha \pi \dot{\alpha}$ A $\delta \mu$. Both the name Adam and the description of it as the city are suspicious. The original reading was not improbably : 'תרחק מאד מהעיר וג.


 mechanical gloss. Albers' translation bis vollondet wewen dic Worte dic Josua auf Befchl Jahtoes au dem Volke redete, necessitates a very extensive re-arrangement of the different sections of the narrative. The redactor may have transposed his material to the extent Albers supposes, but if he did, the restoration 40 of the original cannot be accomplished with any certainty.
(ii) arat, (6) oi $\lambda i \theta$ ol.


(20) Often ascribed to RD or $\mathrm{D}^{2}$, but a Deuteronomistic writer would not go out of 45 his way to emphasize the sanctuary at Gilgal. On the other hand, the account of these twelve stones is finished in $v .8$; but RJE having expanded the narrative by sections from $J$, feels it necessary to repeat and amplify the account of the twelve stones.


5 (I) עברם, Qe e ê and many MSS; also (63.

## (p) in cc. 12-22.

The constant use of the perfect with ( (רעו; sis \&c.) is a little suspicious. It is characteristic of these chapters both in P and JE; as are also most of the terms used in describing the boundary lines. These facts suggest a closer connection between P and JE here than elsewhere, possibly a use of JE by P rather than a combination of JE with P by RP. The obvious mutilations of the lists of cities in the Northern tribes, $19,5 \cdot 30.38$, might be due to the altered circumstances of the Jews of the Restoration. The original lists gave the cities occupied by the Israelites before the Captivity; when P or $\mathrm{R}^{\mathrm{P}}$ edited Joshua, the cities which were formerly Israclite but did not come into the possession of the 10 restored Jews, were omitted.

Suspicions roused by the use of the perfect with 1 are strengthened by the occurrence in 15,3 of the clause ${ }^{2}$. be explained as due to the late authorship of the sections, or as a frequentative usage expressing what is continuously true; but the $\quad$ b 2 , if original, suggests an 15 other explanation.

In Ex. 25-3r instructions are given to Moses for the building of the Tabernacle \&.c.; in Ex. 35-40 we are told how these instructions were carried out, the narrative being repeated verbutim from the instructions, with the simple substitution of past tenses for future. In the instructions the perfect with 1 is 20 regularly used to express a command; in 35-40 these perfects are regularly changed into imperfects with I conscoutive. In $36,29.30$ (based on $26,24.25$ ) the perfects of the instructions are by an oversight copied into the narrative without correction.

Nay not the tenses in Joshua and the form of the clause in 15,3 have a 25 similar explanation? The account of the boundaries was given originally in the form of instructions from JHVH to Joshua, or from Joshua to the people. Our present account was adapted from the original as Ex. 35-40 was from Ex. 25-31, but the editor, who made this adaption in Joshua, wrote when the classical idiom of the perfect with 1 was neglected and did not feel it necessary to alter these 30 tenses. The supposition that these perfects are frequentative is rendered improbable by the fact that they are constantly connected with imperfects with : consecutive (15, ועיהי . . ועבר 1).

If this view were adopted 15,3 would, like Ex. $36,29.30$, be a clause left by inadvertence in its original form ; and the frequent variations of $\mathrm{K}^{\mathrm{c}}$ thîb and 35



I (z) Omit (a) with (G, Albers, Dillar, and KAUTZSCH. In this and other cases 40 glosses \& $\mathbb{E}$. not found in $\mathbb{W}$ are probably glosses later than the MSS from which (6) was translated and, therefore, better treated as variations of the text. There is no real difference between late modifications of the text and glosses; authorities, therefore, do not clearly distinguish them, and it may be understood that when authorities are quoted in support of an omission, such quotations include cases 45 where they treat the words as a gloss.
(4) Omit ( $\beta$ ) with ( $\mathbf{6}$ (Albers, Dillar. Kautzsch). Interrupts the connection between the first and second $\boldsymbol{7} \boldsymbol{y}$. The use of Hittites for Canaanitcs generally is very unusual, only Ez. 16, 3.45.
(7) Omit ( $\gamma$ ) with (G (Dillmi). Note with masc. suffix,


## wor Eritical @lotes on 尹oebua won

AMONGST recent work on the analysis of the Book of Joshua, attention may be called to the analysis given in Driver's Introtuction to the (). T.; in W. E. ADdis, Documents of the Herateuch, Vol. i (London, 1892); and in E. Albers' Die Quellenberichte in Josua i-xii (Bonn, 1891).

With the exception of c. 24 and fragments directly connecting with Jud. I, ADDIS does not separate $J$ and $E$ in Jud.; on the other hand careful attention has been given to the removal of $R^{1}$ additions, and ADDIS definitely assigns 19, 1 a. $8^{\text {a }} \cdot 9$. IO $^{\text {a }} .15 \cdot 17^{\mathrm{a}} \cdot 25 \cdot 26^{\mathrm{a}} \cdot 32 \cdot 35-37 \cdot 40-46$ to JE . He also gives to JE sections usually held to be RD possibly on a JE basis, viz. 5 , I; 10, 28-31.33.34.36-39. Io 43. On this latter point there is little real difference between the two positions.

Driver indeed separates JE into two parallel narratives in cc. 3 and 4, but does not determine which is J, and which E ; c. 24 is ascribed to E ; otherwise $J E$ is not analyzed into $J$ and $E$. The strata of RD are not distinguished.

Albers on the other hand carries the analysis not only of J and E , but $\mathrm{I}_{5}$ also of $\mathrm{J}^{\mathrm{I}}$ and $\mathrm{J}^{2}, \mathrm{E}^{\mathrm{I}}$ and $\mathrm{E}^{2}$ into minute detail, leaving very little JE not divided up. He has recourse to equally minute and also to very extensive transpositions of clauses and paragraphs of the text. Like ADDIS he is inclined to enrich $E$ at the expense of $R D$. This minute work is based upon very careful investigation and ingenious reasoning and in many respects makes a very valu- 20 able contribution to the analysis of JE in Joshua; but the data do not admit of the exact and complete analysis which Albers obtains.

A special feature of Albers' work is the analysis of $R D$ into $D^{2}$ : the author of Deut. I-3; 3I, I-8, and $D^{b}$ : the author of Deut. 4. 29.30. $D^{2}$ is anxious to emphasize the fact that Joshua was the fully accredited successor of Moses; 25 $D^{b}$ dwells upon his exact observance of the Law. ALBERS refers to $D^{a}: ~ r, 3.6$. 9. $12-17^{a} .18^{a} ; 3,7 ; 4,14 ; 6,27 ; 8,1^{2 a b} .18^{\text {ar }} ; 10,8.25 ;$ and to $D^{b}: 1,7.8 .17^{b}$. $18^{\mathrm{b}} ; 2,9^{\mathrm{b}}-11.24 ; 4,21-24 ; 6,18 ; 7,12^{\mathrm{b}} \cdot 14 \cdot 15 \cdot 24 \cdot 25^{\mathrm{b}} \cdot 26^{\mathrm{a}} \mathrm{i}^{3} ; 8,2^{\mathrm{a}} \cdot 24^{\mathrm{a}} \cdot \mathbf{3} \cdot 27 \cdot 30-35$; $9,9^{\mathrm{b}} \cdot 10.24 \cdot 27^{\mathrm{b}} ; 10,1^{\mathrm{a}} \cdot 40-42 ; 12,1-6.7^{\mathrm{b}} \cdot 8^{\mathrm{b}}$.

The presence of more than one Deuteronomistic hand in Joshua is very 30 probable, but this or any other analysis of the $\mathrm{RD}^{\mathrm{D}}$ sections between two or more Redactors has not yet been sufficiently tested to be regarded as established.

לעינינו את האהת הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הל הלבנו בה ובבל 24
 מפנינו גם אנחנו נעבד הת יהוה בי הוה אלה צהיצו: ויאמר יהושע אל הל העם לה 19

 אתכם אתרי אשר היטיב לכם: ויאמר העם אל יהושע לא כי הת לת יהוה נעבד: 21

 24 אלהי ישראל: ויאמרו העז אל יהושע את יהוה אלהינו נעבד ובקילו נשמע:


 בנו לערה בי דיא שמעה אתת כל אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן תכחשון באלהיכם: עישלח יהושע את העם איש לג לגחלתו:



 20 :


[^0]


 מה המעל הזה השטר מעלתם באלהי ישראל לשוב היום מהארי יהוה בבנותבם



 oו וביהוה אל תמרדו ואותגו אל תמרדו בבנתכם לבם מזבח מבלעדי צזבח יהוה
 והוא איש אחד לא גוַע בעֲונו:



להעלות עציו עולה ומנחה ואם לעשות עליו ובתי שלמים יהוה הוה יבקשד: ואה 24

לכם וליהוה אלהי ישראל: וגבול נתן יהוה בנינו וביניכם בני ראובן ובני גד את בה הז

 בינינו וביניבם ובין דורותינו אחרינו לעבד אתת עפדת יהוה לפניו בעלותינו
25 ובזבחינו ובשלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אמין לכם חלק ביהוה: ונצמר

עשו אבותינו לא לעולה ולא לובח בי עד הוא ביגיגו וביניכם: חלילה לנו ממגו 29 25 למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מובח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אששר לפגי משבנו:

הרברים אששר דברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה וייטב רעיניהם: ציאמר פינחם ונ
 30 יהוה הצשר לא מעלתם ביהוה המעל הוה או הצלתם את בעי ישראל מיד יהוה:

תגלעד אל אריץ כנען אל בני ישראל וישׁבו צהותם דבר: ויטב הדבר בעיני בני 33

 35 :גלעד בי עד הוה בינתינו בי יהוד דהאלהים؛


אלהם אני זקנתי באתי בימים: ואתם ראיתם את כל כל אשר עשה יהוה אלהתיכם 3



 מאד לששמר ולעשות אתת כל הבתוב בטפר תורת משה לבלתי סור ממונו יציץ






 33 כל ערי הגרשָׁנִי למשמחתחם שלשׁ עשרה עיר ומגרשיהן:
34
 36 $3^{6}$
 ארבע* וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשהָ וֹאת מחנֵים
 3 3 בל הערים לבני מרָרי למשׂפחֹתם הנותרים ממשפחות הלוים וידי גורלם ערים 15 39 שתים עששרה: כל ערי הלוים בתוך אֵחּת בעי ישראל ערים ארבעים ושמנה מ ומגרשיהן: תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיָה סבילתיה כן לכל הערים האלה:

 43 מבל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם: לא נפל דבר מבל הדבר הטוב אֵּ

22,2.א שמרתםם הת בל הֵשר צוה אתבם משה עבד יהוה ותשמעו בקולי לכל השר צויתי 25




 בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשבם: ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל תהליהם:





 ו ו גד וחצי שבט דמנשה שם מזבח על דירדן מזבח גדול למראה: וישמעו בני




וידבר יהוה אל יהושע לאמר：דבר אל בני ישראל לאמר תנו לבם את ערי א．20，

 בגליל בהר נפתלי ואת שִׁבֶם בהר אפרים ואת קרית ארבע היצ חברון בהר יהודה： ומעבר לירדןס נתנו את בֶּצר במדבר במישׁר ממטה ראובן ואת ראמות בגלעד 5
 ולגר הגר בתוכם לנום שמה כל מפה נפש בשגְגה ולה ימות ביד גֵּל הדם עד עמדו לפני העדה：
 אבות המטות לבני ישראלל：וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ב ביד משה לתת לגו ערים לשבת ומִגְּשׁוֹהן לבהמתנו：ויתנו בני ישרהל ללוים 3 ＋מנחלתם אל פי יהוה הת הערים הצלה וצת מִגרשׁיהן：ויצא הגורל למשפחת הקיהֶת ויהי לבני צהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעעי וממטה

 יששׁבר וממטה אֵּרו וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה：לבני מָָרי למשפחהתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבילן ערים שתים 7

0
הששר יקרא אתהּן בשם：ויהי לבני אהרן ממשפחת הקיהתי מבני לי בי להם ההה－
הגורל ראיאנה：עיתנו צהם את קריתת ארבע אבי הענוק ה＂א חברון בהר יהודה


25

בית שמש ואת מגרשהֶ ערים תשע מאת שני השבטים האצה：וממטה בנימץן 17

ואת מגרשדָּ ערים ארבע：כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשהחן： 19
30






กyד 20,3 （x）


 s וחצריהן: וכל החצַּים אשׁר סביבות הערים האלה ער בַּעלת באר רַַת נגב זהת 9 נחלת מטה בני שמעון למשפחתם: מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון בי דיה
11. 1 ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחהתם ויהי גבול נחלתם עד שריד: ועלה



 6ם ויִדָּלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן: זהת נחלת בני זבלקן למשפחותם הערים האלה וחצריהן:
18.17 ליששכר יצה הגורל הרבעע לבני יששכר למשפחותם: יהיה גבולם יורעאלם

 23 הירדן ערים שש עשרה וחצריהן: האת נחלת מטה בני יששכר למשפחותם הערים וחצריהן:

 מורח השמש בית דגןֹ ופגע בובולן ובגי יפתח תל צפונה * * * בית העמק 20


 ז3 ואת נחלת מטדה בני אשֵׁר למשמחתם הערים האלה וחצריהן: 33.32 לבני נפתלי יכה הגורל הששי לבני נפתלי למשפתתם: ויהי גבולם מחלף 25


 83 ועין חצור: ויִּאון ומגדל אל חֵרֵם ובית ענְת ובית שמש ערים תשע עשרה

מ.1.4 למטה בני דן למשמחתם יצת הגורל השביעי: ויהי גבול נחלתם צִרעה


 48 חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו לילשׁׁם דן כשם דן אביהם: זהת נחלת מטה 35 בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן:
494
ב בתוכם: על פּ יהוה נתנו לו את העיר צשר שאל את תֵּמְנת סָרח בדר אפרים
ויבנה את העיר וישב בה:
 בני ישראל בגורל בשל'ה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ:

I7




ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכינו שם הת אהל מועד והארץ נכבשה ה, 18







 15
 באר
 : ויעל גורל מטה בני בגימן למשפחתם ויצה גבול גורלם בין בגי יהודה ובין








 30

עגבה זה גבול נגב: והירדן יגבול אתו לפאת קֵדמה זהת נחלת בני בנימן לגבולתיה ב
סביב למשפחתם: והיו הערים למטה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית חָגְּלה 21
 35 והעפני וגבע ערים שתים עשׁרה וחצרידן: גבעען והרמה ובארות: והמצפֶּה והכפירה כה-ז
 "עערים> ערים ארבע עשרה והצריהן והת בחלת בני בגימן למשפחתםם:

40 נחלת בני יהודה: ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה: וחצֵר שועל ובלה 32

55 5 ערים עשתי עשרה וחצריהן קריֵת בעל היאּ קרית יערים והרבה ערים שתים
וחצריהן:
62.61 במדבר בית הערבבה מדין וסבָּה: והנִּבְשן ועיר המלח ועין גדי ערים ששׁ

וחצריהן!

I6,* וּיצה הגורל לבעי יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו


; ייסף מנשה ואפרים: וידי גבול בגי אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מרוחה
 מזרחה תַאנת שלזה ועבר **** ממזרח ינוחה: ויוד מינוחה עמִרות ונערתה 8 ופגע ביריחו ויצה הירדן: מתפוח ילך הגבול ימֵּה נחל קנה והיו תצ"אתיו הימה ואת נחלת משה בבי אפרים למשפחתם: והערים המבדלות לבני אפרים בתוך 5 בחזלת בעי מנשה כל הערים וחצריהן: ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הבנעעי בקרב אמפרים ער האים דזה ויהי למם עעד: 17, א ויהי הגורל למטה מנשה פי הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד 2 צמשפחתם לבני אביעור ולבני חלק ולבני צֵּשוֹיהאל ולבני שבם ולבני חתר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן יוסף הוֹכרים למשפחתם: 3
 ולפני יהושע בן נון ולפני דנשיאים לאמר יהוה צוה את משה לתת לנו נחלה 25 בתוך אהֵינו ויתן להם אל פי פי יהוה נחלה בתוך אהו אביהן
ד. בנות מנשה נחפו נחצה בתוך בניו וארץ המצער התהה בצני מנשה הנותרים:

s ישבי עין תפּח: למנשה דיחה ארץ תפוח ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים: 9 9 וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים דאלה לאפרים בתוך ערי מנשה *****

וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצצתויו היצה: נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי
וז הים גבולו ובאשֵׁר יפגעון מצפון וביששׁכר ממזרח: ויהי למנשה ביששכר ובאשֵׁר


13
הורישו:
14
טו עם רב עד אשר עד כה בֵּרכני יהוה: ויאמר אלהם יהושע אם עם רב אתה


|  |
| :---: |
|  |  |

ציצא אל מנגב למעלה עקרבּם ועבר צִּנה ועלה מנגב לקדֵש ברנֵע ועבר חצרון 153
 ימה זה יהיה לכם גבול נגב: וגבול קדדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפהת זה צפונה מלשון הים מקצה הירדן: ועלה הגבול בית חָגְלה ועבר מצפון לעוֹ לבית 6 5 הערבה ועלה הגבול אבן בּהַן בן ראובן: ועלה הגבול דבִרה מעמק עכור וצפונה 7




 ימה אל הר שַׁעיר ועבר אל בתף הר יערים מצפונה היא כסָלון עירד בית שמש

 גבול בני יהודה סביב למשפחתם:
13 ת! p ת א ע ע ע ב
14


 20

 והת נחלת מטה בני יהודה למשפחתחם בלו
21



 ותשע וחצריהן:
30



 35 תשע וחצריהן:
עקרון ובנתיה וחצֵריה: מעקרון וימה כל צהשר על יד אשדוד וחצריהן: מה. 46 אשרור בנותיה וחצריה עהח בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגםךםול 47 וגבול:

 תפוח ואפּקה: וחקימטה וקריֵת ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן: מעון 54.בה
 חלחול בית צור וגדורו: וטַערָת ובית ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן: ואפרֶת היא בית לחם ופעור ועיטם :اקולן וטטם וסרם וכרם וגלים וביתר ומָנַחת

 ו2 הישִׁמות: וכל ערי המישׁׂר וכל ממלכות טיחון מלך האֵמרי צאשר מלך בחשבון

22
 למשפחותם הערים וחנְצריהן:


 וצבפון יתר ממלבות טיחון מלך חשבון הירדן וגבְל עד קצּה ים כנֶּרת עבר הירדן 82 מזרחה: זאת נחלת בני גד למשפחתם הערים וחצריהם:

גבולם ממחנֵים כל הבשן כל ממלכות עוג מלך הבשׁן וכל חוֹת יאיר צישר בבשן
 נִחל משדה בערבות מואב מעבר לירדֹ יריחו מורחה:B

14,* 2 ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה: בי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה בו מעבר לירדן וללוים לא נחן נחלה בתוכם: כי היז בני יוסף שני מםות מנשה ואפרים ולה נתנו חלק ללוים בארץ כי אם ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם



בקדֵש ברנֵע: בן ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד יהוה אתי מקישׁ ברנֵע


 דנה אנבי היום בן חמש ושמונים שנה: עודני חויום חוק בצשר ביום שלח אותי בו משה כבחי או וכלתי עתה למלחמה ולצאת ולבוא: ועתה תנה לי את ההר הוה אשׁר דבר יהוה ביום ההוא כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענִקים שם וערים

 קריֵת ארבע האדם הגדול בענָקים הוֹא והארץ שקטה ממלחמה:
 נגבה מקצה תימן: ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלה מן הלשׁן הפנה נגבה:





20 בשאררה הרבה מאד לרשתחּ: זאת הארץ הנשארת בל גלילות הפלשתים וכל ב
הגשורי: מן השיחור אטשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תֵחשב 3


2 הלבנון מזרח השמש מבעל גר תחת הר חרמון עד לבוֹא חמזת: כל ישׁבי ההר 6
 לישראל בנחלה כהשר צויתיך: ועתה חלק אתת הארץ הואת בנחלה לתשעעת 7
תשבטים שה אהשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד ידוה:

 והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמן וכל הבשן עד סֵלְבה: כל ממלבות 12.11
 ציּרְשם: ולה הורישו בצי ישראל הת הת הגשורי ואת המעכתי וישב גשור ומעכת 13 35 בקרב ישראל עד היום הוה: רק לשבט הלוי לא נחן נחלהז יהוה אלהי ישראל 14
דוֹה נחלתו באשר דבר לו:

קואלה הנחלת אששר נחל משה לבני ישראל בערבות מוזה מעבר לירדן יריחוז טו

שפת נחל ארנון והעיר אשׁר בתוך הנחל וכל המישׁר על מיךְבא: חשבון וכל 17

אחר מלך 12,18 (a)


- 14 ( r$)$
 7 מרכבתיהם תשרף באש: עיבא יהושע וכל על עם המלחמה עמו עליהם על מי מֵרום
 9 משרפות מים וער בקעת מצפה מזרחה ויצּם עד בלתי השאיר להם שריד: ויעש להם יהושע באשר אמר לו יהוה את סוסיהם עקר ואת מרבבתידם שרף באטש: 5


 וצהת כל מלכיהם לכד יהושע ויפם לפי חרב החרים אותם באשר צוה משה עוה עבד
10 ה 10

 את משה עבדו בן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הםיר דבר מבל אשר צוה יהוה את משה:
16
 וער בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון וזתת כל מלכיהם לכד ויפם וימיתם:
 כ השלימה אל בני ישראללם את הכל לקחו במלחמה: בי מאת יהוה דיתה לחוּק את לָּם לקראת המלחמה אתת ישראל למען החרימם לבלתי דאות להם תחנה כי 20 למען השמידם כאשר צוה יהוה את משה:
21
22

23


2

3 גבול בני עעמון: והערבה עד ים כִּנְּרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה

ה היושב בעשתרות ובאָדְרעי: ומשל בהר חהר חרמון ובסַלְכה ובבל הבשן עד גבול
6 הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול טיחון מלך חשבון: משה עבד יהוה ובני
ישראל הפּום ויחנהּ משה עבד יהוה ירֹשׁה לרֹאובני ולגדי ולחצי שבט המנשה: 35
7

s ירֵשׁה כמחלקתם: בהר ובשפַלה ובערבה ובאשֵׁרות ובמדבר ובנגב החתי האמרי
והכנעעי המרצ החוּי וחיבוסי:

ודוציאו אלי את חמשת המלמים דאלה מן דמערדם: עיוצי"או אליו את חמשת 10,23 דמלכים האלה מן המערה את מלך ירושלם את מלך חברון הת מלך ירמות את 24 מלדך לכיש הת מלך עגלון: ויהי כדוציאם הת המלבים האלה אל יהושע ויקר יהושע אל בל איש ישרהל ויאמר אל קניני אנשי המלחמה ההלבוא אתו קרבו שׁימו את רגליכם על צוּאגי המלבים האלה ויקרבו וישימו את רגליהם על צוֹאריהם: 5 ויאמר אלידם יהושע אל תיראו והל תֵחתו חוקו ואמצו בי ככה יעשה יהוה למל ב
 ויהיו תלוים על העצים עד הערב: ויהי לעת בוא השמש צוה יהושע ולירדום מעל העצים וישליקם אל המערה אשר נחבאו שם וישׂמו אבנים גדלות על פי המערה
וע רצם היום הוה:

2S וֹא



 בה: ויתן יהוה את לביש ביד ישראל וילכדהו ביום השני ויפָּה לםי חרב ואת בל הנפש אשר בה ככל אשר עשה ללבנה: הו עלה הרֶם מלך גֵּ לעור את למיש

 טה 20



 :

ויפּה יהושע את כל הארץ ההר ודנגב והשפֵלה והאשֵׁדות ואת כל מלביהם


 43 : הֹלג


דור מּם : 35



[^1]

ק, 9שבעעו להם ביהוה אלהי ישראל ועתה לה בוכל לנגע בדם: ואת בעשה להם ו2 והחיה אותם ולא יהיה עלינו קצת על השבועה אצשר נשבענו להםם: יחוי וםדיו חטבי עצים ושאבי מים לפל העדה קיעשו כל העדה כאצר דברו להם הנשיאים: 222 23 מבם מאד ואתם בקרבנו ישבים: ועתה ארורים אתם ולא איפרת מכם עבד וחטבי 5 24 בעצים ושאבי עים לבית הלהי: ויענו את יהושע ויממרו בי הגד הגרד לעבדיך את הצשר צוה יהוה צללהיך צת משה עבדו לתת לבם הת כל הארץ ולהשמיד הת בל ישבי דארץ מפניכם ונירא מאד לגפשתינו מפניכם ונעשה את הדבר הוה: בהת6. ועתה הנגו בידך בטוב וכישר בעיניך לעשׁת לגו עשה: ויעש להם בן ויצל אותם 27 לעדה ולמובח יהוה ער היום חהת אל המקום צשר יבחר:
 באצשר עשה ליריחו ולמלבה בן עשה לעי ולמלבה וכי השלימו ישבי גבעון את

היא גדולה מן העי וכל אנשיה גבּרים: וישלח אדני צדק מלך ירושלם אל הוהם מלך חברון וצא פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דֶביר מלך עגלון 4 לאמר: עלו אלי ועורקי ונבה את גבעון פי חשלימה הת יהושע ואת בני ישראל: ה ה ויאטםו ויעלו חמשת מלבי האמרי מלך ירושלם מלך חברון מלך ירמות מלך לביש 20 מלך עגלון חם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה: וישלחו אנשי גבעון תל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מתֵרה 7 7הושיעה לנו וערנו בי נקבצו אלינו כל מלבי האמרי ישבי החר: ויעל יהושע s מן הגלגל הוה וכל עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל: ויאמר יהוה אל יהושע 9 פל תירא מהם בי בידיך נתתים לה יעמד איש מהם בפניך: ויבא אליהם יהושע פתאםם בל הלילה עלה מן הגלגל: וידפם יהוה לפני ישראל ויפם מכה גדולה 25 ו בגבעון ירדפם דרך מעלה בית חורן ויפם עד עוקה ועד מקָדה: וידי בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד 12 עוקה ויקתו רבים צישר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב: אוֹ ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל

וידם השמש וירח עמד עד :קם גוי איביו

הלה היא כתובה על ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא האק לבוה כיום 14 I4 תמים: ולא היה פיום ההוה לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול אוש כי יהוה גלחם טו. 16. 17 האלה ויחבאו במערה במקֵדה: ויגּ ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלבים נחבאים 18 במערה במקָדה: ויאמר יהושע גלּוּ אבנים גדלות אל פי המערה והפקידו עליה 19 אנשים לשמרם: ואתם אל תעמדו רדפו אחרי אאיביכם והבתם אותם הא תחנום ב לבוא אל עריהם בי נתנם יהוה אלהיכם בידכם: ויהי ככלות יהושע ובני ישראל
 22 בשלום לא חרץ לבגי ישראל יצאיש הת לשנו: ויאמר יהוּשע פתחו את פּ המערה 40

- 9,21 ( ()

 בכלות ישראל לדרג התת בל ישבי העים במדבר הצשר רדפום בו ויפלו בלם לפי
 ההוה ממהיש ועד צמשה שנים עישר אלף כל אנשי העי: ויהושע לא השיב ידו הצשר בטה בכידון עד צהשר החרים את בל ישבי הע: וק הבהמה ושלל העיר 27
 וישימחד תל עולם שמִמה עד היום הזה: ואת מלך העי תלה על העין עד עת 29 הערב וכבוה השמעש צוה יהוּשע ויורידו הת נבלתו מן העיץ וישליבו הותה אל פתח שער העיר ויקימו עליו גל אבנים גדול ער היום דוה: עבד יהוה את בני ישרצל ככתוב בספר תורת משה מזבח אבנים שלמלות צֵשר ושפטטיו עמדים מזה ומהה לארון בגד הכהנים הלוים נשצי ארון ברית יההה בגר

 ודקללה בכל הכתוב בספר התורה: לה היה דבר מבל אושר צוה מעה צושר לה לה קדא יהושע בגד בל קהל ישׂרהל והנשים והטף והגר ההלך בקרבם: ויהי כשמע כל המלצים צמשר בעבר הירדן בהר ובשפֵלה ובבל חוף הים א,9




23 מלאבים עירצו האהלה והנה טמונה באהלו והכםך תחתעה: עיקחום מתוך האהל 5 24



 על כן קרא שם המקום ההוה עמק עבור עד היום הזה: 8,0


3 שים לך אהרב לעיר מאחריה: ויקם יהושע וכלל עם המלחמה לעלות העי ויבחר 15
 ה ארבים לעיר מאחרי העיר אל תרהיקו מן העיר מאד והייתם כלּבם נלנים: ואני
 6 וגסנו לפניהם: ויצמהו אחרינו עד התיקאנו אותם מן העיר בי יאמרו נםים לפגיגנ
7 באטשר בראשנה ונסנו לפניהם: ואתם תקמו מהאורב והורשתם את העיר ונתנה








 טו אורב לו מאחרי העיר: וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם ויצֵּם דרך המדבר: 30



 ב בנטות ידו ויבאו העיר עילבדוה וימהרו ויציתו את העיר באש: אחריהם ויראו ודנה עלה עשׁן העיר דשׁמַימה ולת דיה בה בהם ידַים לנום דנה
 22 העיר לקראתם ויהיו לישראל בתוך אללה מזה ואלה מזה עיפו צותם ער בלתי



なか กำ 8.17 (\%)

יהוּשע אל העם הריעו בי נתן יהוה לבם הת העיר: והימה העיר חרם האה ובל 6,17
 הת המלאבים האשר שלחנו: ורק אתם שמרו מן החרם פן תח-מדאו ולקחתם מן 18 החרם ושמתם הת מחנה ישראל לחרם ועכרתם הותו: וכל כסף וזהב וכלי 19
נחשת וברול קדש הוא ליהוה אוּצר יהוה יבוא: צָּרע העם ויתקעע בשוּפרות וידי = בשמע העם צת קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתהד ועעל העם העירה הישׁ נגדו וילבדו את העיר: ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד צושה מנער ועד זקן ועד שור ושה וחמור לפי חרב: ולשנים האנשים המרגלים 22 את דארץ אמר יהושע באו בית דאצשה הוננה והוציאו משם את האששה ואת 10
 למחנה ישרא5: והעיר שרפו באש וכל אושר בה רק הכקף והזהב ובלי חנחשה ודברול נתגו צוצר בית יהוה: ואת רחב הוונה ואת בית אביה והת כל הצשר בה לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל ער היום הזה בי החביאה את המלאכים 5 לפני יהוה השר יקום ובנה את העיר הזאת
ובצעירו יציב דלתיה: את יריחו בבלרו ייםדנה 27 ויהי ידוה את יהושע ויהי שמעו בבל הארץ:

20 השׁר עם בית הֵון מקדם לבית אל ויאמר הליהם לאמר עלו ורגלו את האריץ

 העם בי מעם המה: ויעלו מן העם שמה כשלשת אלפים איש וינסו לפני אנשי 4 2 ויפום במורד וימם לבב העם ויה למים: ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פגיו 6 ארצה לפני ארון יהוה עד הערב הוה והקי ישראל ויעלו עפר על ראשם: ויאמר 7 יהושע הההּ אדני יהוה למה העברת העביר הת העם דהה את הירדן לתת אתנו
ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן: בי אדגי מה אמר אחרי s
3 צהשר הפך ישראל ערף לפני האביו: וישמעו דבנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו 9
והבריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך דגדול: ויאמר יהוה אל יהושע י קם לד למה זה התה נפל על פניך: חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר 11 צויתי האתם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כִחשו וגם שמו בכליהם: ולה ב הכלו בגי ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי דיו לחרם לה
 35
 לקום לפני איבּד ער הפירבם החרם מקרבבם: ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה 14 השבט צששר ילבדנה יהוה יקרב למשמחות והמשפחה הצשר ילבדנה יהוה תקרב לבתים והבית הצשר ילכדנו יהוה יקרב לגברים: והיה הנלמד בחרם ישוֹרף באש 10
 40





? הגוי להצול יישבו תחתם במחגה עד חיותם: ויאמר יהוה אל יה יהושע היום גלוּתי

ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשי את הפ הפסח בארבעה עשר יום לחו לחדש בערב

וI בערבות יריחו：ויאכלו מעבור האריץ ממחרת הפטח מצות וקלוי בעצם דיום הוה： 15

ארץ כנען בשנה התיא: *** *








 העם מאהליהם לעבר את הירדן והבהגים נשצי הארון הברית לפני העם: וכבוא טו
 10 והירדן מלא על כל גדותיו בל ימי קציר: ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד 6

 בתרבה בתוך הירדן הקן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשׁר תמוֹ כל הגוי לעבור את ה הּדּן:
4,4.4

 שבעו למספר שבטי בני ישראל: למען תהיה והת אות בקרבבם בי י"שאלון בניכם 6
 20
 אבגים מתוך הירדן באּשר דבר יהוה אל יהושע למספר שבטי בני ישראל ויעברום
עמם אל המלון וינְחדום שם: ושתים עישרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת 9








הבהנים לאמר עלו מן הירדן: עיהי בעלות הכהנים נשלאי ארון ברית יהוה יהוה מתוך 18

שלשום על כל גדותיו: והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראצשון ויחנו בגלגל 19
35



 40


2 ת的 אל אוֹ
 5 ם ט ט צישבע



 12
 וֹא ת ת צ
15 14 14
 16




 ב תง
22 23
24


נ 2 נ ויללגו שם טרם יעברו: ציהי מקצה שלשת ימים ויעברו השמרים בקרב המחנה:




יעשה יהוה בקרבבם נפלאות: עיאמר יהושע אל הכהנים לאמר שאו אתת ארון
]7 הברית ועברו לפגי העם וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם: ויאמר יהוה

4,... 4 עם משה אהאה עמך: :[יאמר יהוה אל יהושע לאמר: קחו לכם מן העם שינים

הירדן ממצֵב רגלי הבהנים הבין שתים עשרה אבנים והעברתם אוּתם עמכם

———n

(a)


ידי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל מל יהושע בן בון אות


 משהה: מהמדבר והלבנון הזה וער דנהר הגדול נהר פרת





 10










 צמשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש: ויעבו הת יהושע 16


 ואמץץ





## *explantion of the Eopors ormo

THE combination of red and blue: PURPLE (e. g. 2, 1-9) indicates the composite document (JE) commonly known as the Prophetic Narrative 45 of the Hexateuch, compiled by an editor or redactor (RJE) about 640 from two independent sources: viz. (1) the Judaic document (J) whose various strata seem to have originated in the Southern Kingdom after 850 B. C., and (2) the Ephraimitic document (E), written by a native of the Northern Kingdom about 750 B. C. The older strata of $\mathrm{J}\left(\mathrm{J}^{\mathrm{I}}\right.$, about 850 B . C.) are printed 50 in DARK RED (e.g. 10, I2.13), and the later strata ( $\mathrm{J}^{2}$ ) in LIGHT RED (e.g. 2, 12-14); in the same way the older strata of $E$ ( $E^{\text {I }}$, about 750) are printed in dark blue (e. g. 6,5), and the later strata ( $\mathrm{E}^{2}$, about 650) in Light blue (e. g. 1, 1.2). Green (e. g. 1,3-9) is used for the Deuteronomistic expansions $\left(\mathrm{D}^{2}\right)$ which were added to JE during the second half of the Exile ( $560-540$ ), 55 while BROWN (e. g. 9, 17-21) marks later strata ( $440-400$ ) of the Priestly Code ( P ), the main body of which (compiled in Babylonia about 500 B. C.) is printed black without any additional coloring. In the passages printed at the bottom of the pages (e. g. pp. 1.2) the colors do not indicate the source from which these glosses are derived, but simply call attention to the sections to which they were 60 added. Overlined passages represent redactional additions. The arguments for these distinctions are given in the introductory remarks prefixed to the explanatory notes on the English translation of the book.

# Eist of EOntriButors 



This book is DUE on the last date stamped below.
JAN 291962
REC'D MLD
JUN 81962
$\square$

Form L9-32m-8,'57(C8680s4)444


## v. 6 Old Iestament


[^0]:    ושט
    23.7
    
    
    ואתם לה עמד איש בפניכם עד דיום הוה: איש אחד מכם ירדף אלת לתם כי יהוה
    אלהיכם הוא הנלחם לכם בצשר דבר לכם: ונשמרתם מאד לנפשתריכם לאהבה ¹ את יהוה אלהיכם: כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים לוב
     יהוה אלהיכם להוריש את דגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט
    
     נפשבם כי לא נפל דבר אחר מכל הדברים הטובים אּשר דבר יהוה מלה בליצם טו עליכם הבל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחדר: והיה באשׁר בא עליכם כל הדבר הטוב אשׁר דבר יהוה אלהיכם אליכם כן יביא יהוה עליכם אתת כל הדבר דרע ער השמידו אותכם מעל דאדמה הטובה הואת אשר נתן לכם יהוה אלתהיכם: בעברכם את ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם*:
    
    
     נחור ויעבדו אלהים אתרים: ואקח את אבריכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל אריץ כנען וארב את זרעו ואתן לו הת יצחקא: ואתן ליצחק את יעת יעקב
    
     הוצאתי אתכבם: ואוציצ את את אבותיכם ממצרים ותבהו דיצה וירדפו מצרים אחרי 25
     המצרים ויבא עליו את הים ויכפהו ותראינה עיניכם את אשר עשית בים במצרים 8 ותשבו במדבר ימים רבים: ואביאה את אתבם אל ארץ האמרי היושב בעבר הירדן
     בן צפוּ מלך מואב וילּחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם: 30
    
    
     13 אותם מפניכם שני־ם עשר< מלבי דתֵמרי לא בתרבך ולא בקשתף: ואתן לכם
     14 לֹא נטעתם אתם אבלים: ועתה יראו את יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת ודטירו טו את אלהים אשׁר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את יהוה: ואם רע בעיניצם לעבד את יהוה בֵּחִרו לכם היום את מי תעבדון אםם את אלהים אּשר
     בארצם זאנבי וביתי נעבד הת יהוה יהו ציען העם ויאמר חלילה לנו מעוֹב האת יחוה לעלד אלהים אחרים: בי יהוה 17.1612

    -$\pi$
    $\qquad$
    
    
    

    
    
    
    10161410 40
    

[^1]:    

